the most staged pieces is a work in which a tale is synthesized with music, and Eastern melodies are at the forefront. Although it was not composed as ballet music, it was cho- Korsakov's writing style, which reflects Eastern culture, has some similarities with Tamara, one of Balakirev's early works. In Korsakov's Scheherazade, it is known that he was influenced by a melody named "Akh, Dilav!'' which is Balakirev's traditional Georgian song. The sense of rhythm and the descending movement of the melody in the second movement of the work show striking similarities with the structure of "Akh, Dilav'' in Balakirev's draft book. One Thousand and One Nights, which has been translated into many languages and been an inspiration to film, opera, ballet and every branch of art, includes folk literature genres of wide geography. According to the story, when Sultan Shahriar finds out that his wife betrayed him, he executes her and begins to hate all women. He marries a different woman every day and executes her the next day. Scheherazade, the eldest daughter of one of the Sultan's officials, prepares a plan to save herself and other girls, and she marries Sultan Shahriar and begins to tell him a tale every night.
However, every night, she ends the tale in its most captivating part and promises to complete the story the next night. Because the tales are very attractive and intriguing, Shahriar postpones Scheherazade's execution every day to hear more of the stories. At the end of the 1001st night, Scheherazade finishes her tales and says that she is ready for the punishment that will be given. Shahriar, on the other hand, is very impressed by these tales and abandons his brutal plan.
The bassoon solos in the second movement of the work are one of the most important works of national and international orchestral exams. Accurate interpretation of solos requires musicality and technical skill. The first of these solos starts in the second movement of the work at the 5th bar. It requires every sound to be shaped very carefully, and requires that articulations are heard. For the ups and downs in the melodies to be heard, it must be played flexibly adhering to the expression "ad libitum". The second solo of the same movement is a cadence in which technical and musical skills are at the forefront. It starts at the 323rd bar of the work. The solo, which starts as a lento in the same bar, ends as a ritardando at the end of the bar and returns to the first tempo in the second bar with the conductor's beat. It is based on the acceleration and retardation of the movement.
This movement must be played steadily and unhurriedly. The melody repeats similarly 3 times.
This study is aimed to give general information about Rimsky-Korsakov's Symphonic Suite, Scheherazade, to examine the bassoon solos in the second movement of the work and to offer solutions for the technical and musical difficulties encountered in the interpretation of these solos.
Yöntem
Bu araştırma, Rimski-Korsakov'un Şehrazat adlı Senfonik Süiti hakkında literatür taraması yapılan nitel bir araştırmadır. Konu hakkında görüşler belirtilerek betimleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında besteci ve eser ile ilgili literatür taranmış; konu ile ilgili kitaplar, tezler ve makaleler incelenmiş ve fagot sololarının yorumlanmasına ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. Bu araştırmanın evrenini Rimski-Korsakov'un Şehrazat adlı senfonik süiti, örneklemini ise eserin ikinci bölümünde fagot için yazılan sololar oluşturmaktadır.
Nikolay Andreyevich Rimski-Korsakov
Rus beşleri'nin en genci Nikolay Andreyevich Rimski-Korsakov (1844-1908) Petersburg'daki Deniz Koleji'ni bitirmiş ve deniz subayı olarak Rus donanmasında görev almıştır. 1862'de Balakirev'le tanışan ve onunla kompozisyon çalışan bestecinin birinci senfonisi 1865'de Balakirev yönetiminde seslendirilmiştir (Say, 1997, s. 439 ismini almıştır (Sultanova, 2012, s. 197) .
İspanyol Kapriçyosu (1887) (İlyasoğlu, 1999, s. 170) .
Şehrazat Senfonik Süiti
Eser 1888 yılında bestelenmiştir. Binbir Gece Masalları'ndan üç hikâyeyi anlatır. Program müziği olarak (belli bir hikâyeyi anlatan enstrümantal müzik eseri) bestelenmiştir.
Hikayeleri birbirine bağlayan iki ana tema bulunur. Bunlardan birisi kemanın seslendir- diği Şehrazat teması, diğeri ise bakır üflemeliler ile desteklenen görkemli Şehriyar temasıdır (Girgin, 2015, s. 4) . İlk üç bölüm Binbir Gece Masalları'ndan alınmış üç hikâyeyi anlatır. "Bağdat'ta Şenlik" adını taşıyan dördüncü bölüm ise daha önceki üç bölüme konu olan hikayelerin birleştirilerek bir kaleydeskop mantığı ile harmanlanmış şeklidir (Girgin, 2015, s. 14) . Bale müziği olarak bestelenmemesine rağmen ilk kez 4 Haziran 1910 tarihinde Michel Fokine tarafından koreografisi yapılmış ve Paris'teki Opera Garnier'de sahnelenmiştir (Rimski-Korsakov, 1942) . Binbir Gece Masalları'na bakıldığında masallar "çerçeve hikâye" tekniği ile anlatıcıya sunulmuştur. Ana karakter Şehrazat, güçlü bir sultan olan Şehriyar'a karşı stratejik bir oyun sergiler ve bin bir gece boyunca sürecek olan masallar anlatmaya başlar. Korsakov'un yazdığı birinci bölümün giriş kısmında kısaca işlenen konu işte bu Şehrazat masalıdır (Girgin, 2015, s. 110 (Durusu, 2019) .
Korsakov, Şehrazat adlı eserini bestelerken Balakirev'in "Akh, Dilav!" adlı melodisinden esinlenmiştir. Şehrazat'ın ikinci bölümündeki ritim anlayışı ve melodinin inici hareketi, Balakirev'in taslak kitabındaki "Akh, Dilav" yapısı ile çarpıcı bir benzerlik göstermektedir (Issiyeva, 2018, s. 3) .
Şekil 1: Balakirev'in taslak kitabından "Akh, Dilav", 4-6. ölçüler (Issiyeva, 2018, s. 4) Şekil 2: Şehrazat, 2. Bölüm, [348] [349] [350] [351] (Issiyeva, 2018, s. 4) Hopa, E. Konservatoryum-Conservatorium Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 2, 2019
Binbir Gece Masalları
Binbir Gece Masalları, diğer adı ile Arap Geceleri; hikâye, masal, destan, menkıbe ve fıkraları bir araya toplayan, eski Hint edebiyatında başka örneklerine de rastladığımız "çerçeveli hikâye"ler tipinde ve tekniğinde bir Arapça külliyattır. Antoine Galland'ın Fransızca'ya çevirisinden sonra Avrupa'da tanınmaya başlayan bu eser, Arap edebiyatı kadar, dünya edebiyatının da malı olan bir eser hâline gelmiştir (Tülücü, 2004, s. 1) . (Nazlı, 2011, s. 16) .
Binbir Gece Masalları'nın konusunun kadınların ihanetiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konu bin bir gece anlatılacak olan masallar için bir kurgu niteliği taşımaktadır. Külliyatta birden fazla türde anlatı bulunduğundan dolayı, konusu tek bir olay üzerine değildir. Binbir Gece Masalları, birbirinden farklı konuları anlatmaktadır. Bunlar; kadın ve erkek ilişkileri, dinî bilgi ve telkinler, tarihi bilgiler ile hikayelerin yazıya geçirildiği dönemin siyasal ve sosyal olaylarıdır (Nazlı, 2011, s. 23-24) . lecek cezaya hazır olduğunu söyler. Şehriyar ise bu masallardan çok etkilenerek kişiliğinde bir değişim yaşar ve acımasız planını uygulamaktan vazgeçer (Girgin, 2015, s. 4) .
